**Woordje bij de 5de Paaszondag.**

We zitten halfweg in de paastijd en dan komt het afscheid van Jezus stilaan in het vizier, een afscheid dat hier niet het karakter heeft van een definitief einde, maar eerder dat van een terugkomst.

Vandaar dat we misschien beter spreken over een overgang dan over een afscheid. Jezus gaat enkel terug naar het huis van de Vader, om ervoor te zorgen dat wij in de verblijfplaatsen van de Vader kunnen ‘*blijven*’ en ‘*verblijven*’.

Want ondanks dat zijn vertrek een loslaten impliceert, accentueert Jezus dat dit eveneens een ‘*blijven*’ en ‘*verblijven*’ impliceert. ‘*Blijven*’ en ‘*verblijven*’ zijn hierbij dus de sleutelwoorden.

Het komt er vooreerst op aan om standvastig te ***blijven*** en het niet op te geven. De leerlingen moeten nu meer dan ooit uitkijken naar Jezus, die met hen een nieuw verblijf wil betrekken, een leven in het huis van de Vader.

We worden dus door Hem uitgedaagd om tot een nieuw ***verblijf*** te komen. In de context van de geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen, een interessant idee. Want ook wij zullen een overgang moeten maken. We zullen vanuit de corona-dreiging moeten evolueren naar een leven dat niet meer hetzelfde zal zijn zoals vroeger. Het zal anders zijn …..

Ook Jezus spreekt ons van een ander leven. Want de verblijfplaatsen bij de Vader zijn talrijk en ruim. “In het huis van mijn vader is er ruimte voor velen”, zegt Hij. En dit klinkt ons als muziek in de oren. Want als mens hebben we graag de nodige ruimte en openheid om ons eigen leven uit te bouwen.

De vele verblijfplaatsen zouden er dus op kunnen duiden dat verschillen en variaties in levensstijlen mogelijk zijn. En is dat nu niet datgene, waar wij als hedendaagse mensen allemaal van dromen, een leven dat ons voldoende ruimte biedt om ons zelfstandig te kunnen ontwikkelen.

Het is een verlangen dat gezien de situatie van het virus misschien nu nog sterker in ons leeft. Want door het besmettingsgevaar voelen we ons meer dan ooit belemmerd in onze bewegingsruimte, in onze vrijheid, om ongehinderd te gaan en te staan waar we willen. Onze verblijfplaats is juist sterk verengd, zodat het ruime huis van de Vader aanlokkelijk klinkt en dus door ieder van ons begeerd wordt.

De vraag is alleen of Jezus dit ook bedoelt. Want als we zijn levensweg bekijken, dan wordt die wel gekenmerkt door een andere beweging. Hij heeft juist alles losgelaten (zelfs zijn eigen leven) om het geluk van een andere. Daarin bestond immers zijn leven: je zelf klein maken om de andere in dienstbaarheid te kunnen laten groeien, een leven dat God bekrachtigd heeft met eeuwig leven.

Het Vaderhuis dat Jezus ons wil aanreiken, heeft effectief met ruimte en plaats te maken, maar dan niet voor onszelf maar voor de andere. Het is je zelfs beperken om de andere alle mogelijkheden te schenken, om tot leven te komen. En dat is inderdaad een andere weg dan de onze. Wij zijn vaak zoals Thomas (onze tweeling).

We hebben vooral oog voor onze eigen weg, onze eigen waarheid en ons eigen leven. We streven vooral ons eigen geluk na terwijl Jezus ons een andere weg toont, een weg, weg-van-ons-ik, een waarheid die gericht is op een waarachtig samenleven met elkaar en een leven oprecht gedeeld.

Dat is het geluk dat Jezus ons wil aanbieden. Daartoe wil Hij ons bij de Vader brengen die ons ook alle ruimte te bieden heeft om dit leven te realiseren.

En dit laatste vergeten we al eens. We zijn vaak zoals Filippus die een kant en klaar geluk wil, een geluk dat ons niets kost en ons in de schoot geworpen wordt. ‘Heer, toon ons de Vader!’ Schenk ons dat geluk en we zullen niet meer klagen. Maar zo werkt het niet.

Samen moeten we bouwen aan een gedeeld geluk. De Vader geeft ons hierbij alle mogelijkheden en kansen maar het zijn wij die het concreet zullen moeten waarmaken.

Vertaald naar de coronacrisis toe, betekent dit dat we afscheid zullen moeten nemen van ons oude leventje dat vooral in het teken stond van ons persoonlijk geluk en dat we vanuit Jezus als weg, waarheid en leven, tot een hemels leven komen, een leven waarbij het ik zich beperkt en dit ten voordele van het ‘wij’. Amen.

*J.-Paul Guilliams.*